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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij punimi është që të tregojmë fillet e para te paralementarizmit në
Kosovë duke filluar nga mbledhjet e para që janë mbajtur nga burrështeatsit e
atëhershëm deri tek krijimi i parlamentit të Kosovës.
Sistemi paralamentar është formë e qerverisjes shtetërore e bazuar në parimin e
ndarjes së pushtetit shtetëror.
Historiku i kuvendit të Kosovës si një institucion demokratik është i gjatë,
por më e rëndësishme dhe sfiduse ka qenë koha gjatë tranzisionit mbas luftës së vitit
1999 duke kërkuar zgjedhjen e statutit final drejt pavarsisë se Kosovës.
Gjatë këtij punimi gjithashtu jemi munduar të sqarojm punën dhe ligjëshmerin e
parlamentit te Kosovës po ashtu kemi treguar edhe për bartjen e kompetenacave
ligjore nga autoritetet e huaja ne autoritet vendore.
Ne një mënyr kemi treguar punën e parlamentit, funksionin, krijimin e ligjeve
neneve dhe më te rëndësishmen aktin më të lartë ligjor kushtetuten e Kosovës.

3

MIRNJOHJE DHE FALENDERIME
Falenderoj Profesor Behar Selimi, i cili vazhdimisht ka dhënë maksimimin për të më ndihmuar
rreth punimit të kësaj teme. Po ashtu falenderoj familjen, për mbështetjen e vazhdueshme gjatë
këtyre viteve të studimeve dhe gjatë kohës së hulumtimit në këtë punim.

4

PËRMBAJTJA
ABSTRAKT ................................................................................................................................... 3
1.HYRJE ......................................................................................................................................... 7
1.1 Zhvillimi i Paralamentarizimit në Kosovë ............................................................................ 7
2. SHQYRITMI I LITERATURËS ................................................................................................ 8
2.1. Kosova në periudhën e tranzicionit dhe fillet e parlamentarizmit 1990 .............................. 8
2.1.2 Paraqitja dhe zhvillimi i parlamentarizmit në botë ........................................................ 8
2.1.3 Kuptimi dhe karakteristikat e përgjithshme të parlamentarizmit ................................... 8
2.2 Republika parlamentare ........................................................................................................ 9
2.4 Deklarata Kushtetuese ........................................................................................................ 12
2.4.1 Deklarata Kushtetuese e 2 Korrikut 1990 .................................................................... 12
2.4.2 Kushtetuta e Kaçanikut 7 shtator 1990 ........................................................................ 13
2.5 Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në vitin 1992 .................................................... 15
2.6 Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse në Kosovë ...................................................... 16
2.7 Struktura e Kuvendit të Kosovës ........................................................................................ 18
3.Deklarimi i Problemit ................................................................................................................ 20
3.1 Sfidat e Parlamentit të Kosovës në procesin e anëtarësimit në BE..................................... 20
3.2 Vendimet politike parlamentare dhe proceset e integrimit në Bashkimin Evropian ......... 21
3.3 Pushteti dhe pavarësia parlamentare ................................................................................... 24
3.4 Kuvendi si institucion demokratik dhe krahasimi me sistemet parlamentare të vendeve
tjera ........................................................................................................................................... 26
3.5 Shtëpia e sovranit është uzurpuar ....................................................................................... 27
4. METODOLOGJIA ................................................................................................................... 32
5. REZULTATET DHE PREZANTIMI I ANALIZAVE ............................................................ 33
5.1 Prezantimi i rezultateve....................................................................................................... 33
5.1.1 Struktura politike e katër (4) legjislaturave të Kuvendit të Kosovës ........................... 33
5.1.2 Legjislatura e I-rë e Kuvendit të Kosovës (2001-2004)............................................... 33
5.1.3 Legjislatura e II-të (2004 -2007) .................................................................................. 33
5.1.4 Legjislatura e III-të (2007-2010) ................................................................................. 34
5.1.5 Legjislatura e IV-të (2011 - vijon) ............................................................................... 34
5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE ............................................................. 36
5.1 Analiza e Rezultateve ......................................................................................................... 36
6.KONKLUZIONI ........................................................................................................................ 37
7.REFERENCA ............................................................................................................................ 39
5

LISTA E FIGURAVE
Figure 1.Kuvendi i Kosovës ......................................................................................................... 10
Figure 2.Kuvendi i Kaqanikut viti 1990 ...................................................................................... 15
Figure 3.Prezantimi i Rezultateve të Strukturës së Kuvendit ....................................................... 36
Figure 4.Monomenti i Pavarsisë së Kosovës ................................................................................ 38

6

1.HYRJE
1.1 Zhvillimi i Paralamentarizimit në Kosovë
Arsyeja pse e kam zgjedhur këtë temë apo inspirimi për këtë temë lindi nga lënda Parlamentarizmi
në Kosovë, që kishim në vitin e dytë të studimeve. Ishte njëra ndër lëndët më të pëlqyera dhe më
atraktive gjatë studimeve në nivelin bazik.
Në këtë punim diplome, më shumë do të përqëndrohem tek sistemi i parlamentarizmit në Kosovë,
duke u bazuar në në periudhën e tranzicionit nëpër të cilën ka kaluar Kosova që nga viti 1990,
periudhë kjo e shpërbërjes së Federatës Jugosllave, kur shqiptarët e Kosovës krahas deklarimit të
pavarësisë, braktisën sistemin monist jugosllav dhe bënë hapat e parë drejtë pluralizmit politik dhe
organizimit demokratik. Në Këtë kontekst duhet të përmendim deklaratën kushtetuese të datës 2
korrikut, që ishte hapi i parë drejtë pavarësisë së Kosovës, pastaj periudhën e 7 shtatorit, kur u
miratua Kushtetuta e Kaçanikut, me të cilën u vunë themelet e shtetësisë dhe konsolidimi i
demokracisë në Kosovë. Gjithashtu në këtë kontinuitet do të diskutohet për Insitucionet e
Përkohshme Vetëqeverisëse në Kosovë, në të cilën Kosova bazohet në rezolutën 1244 që ishte nën
protektoratin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, që nënkuptonte Administrimin e Përkohshëm të
Kosovës nga kjo organizatë e cila këtë e bënte me Misionin e saj në Kosovë të njohur me
shkurtesën UNMIK.
Pastaj do të diskutohet edhe për Kuvendin e Kosovës i cili përbëhet prej 120 deputetëve të zgjedhur
me vota të fshehta, sipas dispozitave kushtetuese, Kuvendi i Kosovës ishte institucioni më i lartë
përfaqësues dhe ligjëvënës i vetëqeverisjes së përkohshme të Kosovës. Gjithashtu brenda këtij
hulumtimi duhet të potencohet edhe roli dhe ndikimi i parlamentit në procesin e anëtarësimit në
Bashkimin Evropian dhe sfidat me të cilat ballafaqohet sistemi parlamentar i Kosovës Dhe pastaj
do të diskutohet edhe për periudhën aktuale parlamentare nëpër të cilën po kalon Kosova, për
shkak të krizës dhe bllokadës nga opozita në Kuvendin e Kosovës me muaj të tërë, duke shfaqur
skena të pazakonshme ne Parlament, temë kjo që ka shqetësuar mjaft shumë edhe shoqërinë
kosovare.
Shpresoj se do të kem arritur në një hulumtim të dëshiruar dhe mjaft të rëndësishëm lidhur me
zhvilimin dhe konsolidimin e sistemit të parlamentarizmit në Kosovë.
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2. SHQYRITMI I LITERATURËS
2.1. Kosova në periudhën e tranzicionit dhe fillet e parlamentarizmit 1990
Historia e parlamentarizmit është rezultat i një lufte të gjatë të forcave demokratike për kufizimin
e çdo pushteti absolut dhe autoritar përmes vendosjes së sovranitetit të popullit dhe krijimin e
institucioneve politike përfaqësuese.

2.1.2 Paraqitja dhe zhvillimi i parlamentarizmit në botë
Paraqitja dhe zhvillimi i sistemit parlamentar (parlamentarizmit, demokracisë parlamentare) është
rezultat i një periudhe të gjatë të luftës së forcave demokratike për kufizimin e absolutizmit të
monarkive feudale dhe për sovranitetit popullor të shprehur në institucione politike përfaqësuese.
Gjenezën e sistemit parlamentar dhe të demokracisë parlamentare e hasim në Angli, e cila me të
drejtë konsiderohet djep i parlamentarizmit. Edhe pse Anglia ka ruajtur monarkinë si institucion
tradicional të saj, ajo përfaqëson të arriturat e civilizimit qytetar, që karakterizohen me stabilitetin
e zhvillimit të parimeve demokratike.

2.1.3 Kuptimi dhe karakteristikat e përgjithshme të parlamentarizmit
Sistemi parlamentar është formë e posaçme e qeverisjes shtetërore, e bazuar në parimin e ndarjes
së pushtetit shtetëror. (Dr Arsim Bajrami, Demokraaica Parlamentare, Prishtinë 2005, Faqe 291)
Në sistemet parlamentare përcaktohen raporte elastike (fluide) të pushtetit në tre degët kryesore të
qeverisjes shtetërore. Këtu ekziston vartësia funksionale dhe ekuilibrimi i pushtetit legjislativ dhe
ekzekutiv.(Dr

Arsim

Bajrami,

parlementarizimi

aspektet

krahasuse,

Prishtinë,Kolegji

FAMA,2010, Faqe 379) Ky raport shprehet në të drejtën e parlamentit që të shtroj çështjen e
votëbesimit të qeverisë dhe të shkarkoj atë, ndërsa pushtetit ekzekutiv e sidomos shefi i shtetit
posedon të drejtën që në raste të caktuara të marrë vendim për shpërndarje të parlamentit.
Me monarki parlamentare nënkuptojmë rregullimin shtetëror të bazuar në zgjedhjen e shefit të
shtetit sipas parimit të trashëgimisë së postit mbretëror dhe në rolin dominues të parlamentit në të.
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Pushteti shtetëror kryesisht është i koncentruar në parlament dhe qeveri, monarku zakonisht
ushtron funksione formale dhe ceremoniale.

2.2 Republika parlamentare
Republika parlamentare paraqet formën e rregullimit shtetëror të bazuar në ndarjen e pushtetit në
pushtet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, bartës i pushtetit legjislativ është parlamenti, i atij
ekzekutiv kryetari i republikës që paraqet institucion zgjedhor.
Në këto sisteme parlamenti paraqet qendrën kryesore të vendosjes politike, ai zgjedh kryetarin e
shtetit si shef të shtetit dhe qeverinë si organ të tij ekzekutiv. Parlamenti në këto sisteme e ka të
drejtën që në çdo kohë të shtroi çështjen e votëbesimit të qeverisë nga shumica parlamentare.
Parlamenti zgjedh shefin e shtetit dhe kontrollon punën e tij, duke përfshirë këtu edhe të drejtën e
shkarkimit të tij.
Këto sisteme bazohen në raporte specifike midis parlamentit, shefit të shtetit dhe qeverisë. Raporti
i parlamentit me shefin e shtetit në këto sisteme përcaktohen në raporte specifike të përkufizimit
reciprok të funksioneve të tyre dhe ndikimit të njërit organ në organin tjetër. Shefi i shtetit në këto
sisteme ka të drejtë që t’i firmos ligjet e parlamentit, t’i kthej në rishqyrtim, të përdor veton
suspenzive ndaj ligjeve dhe akteve tjera të miratuara në parlament.(Dr Arsim Bajrami,
parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 381), Parlemnetarizmi
Parlamenti e zgjedh shefin e shtetit që është i obliguar t’i përmbahet ligjeve të miratuar nga
parlamenti, parlamenti ka të drejtë që të filloj procedurën e shkarkimit të shefit të shtetit dhe të
shkarkoj atë në procedurë të përcaktuar me kushtetutë dhe ligj.(Dr Arsim Bajrami,
parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 381)
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Figure 1.Kuvendi i Kosovës

Sistemet e përziera parlamentare paraqesin kombinim të parimeve të sistemit parlamentar dhe
presidencial të qeverisjes. Në këto sisteme pushteti shtetëror ndahet në mes parlamentit që i
besohet pushteti legjislativ zgjedhor dhe mbikëqyrës dhe shefit të shtetit i cili është bartës i
pushtetit ekzekutiv-politik.
Sistemi parlamentar njëpartiak është formë e qeverisjes shtetërore, që bazohet në parimin e
monizmit politik që ndalon veprimin e partive politike dhe formave tjera të pluralizmit politik.(Dr
Arsim Bajrami, parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe
383)Këto sisteme me kushtetutë dhe ligj shprehimisht ndalojnë formimin dhe funksionimin e
partive politike.
Karakteristik themelore e këtyre sistemeve është aplikimi i rregullave të parlamentarizmit bazuar
në rivalitetin politik të dy partive kryesore politike. Ndikimi i partive tjera është minimal dhe ato
shumë rrallë participojnë në pushtetin shtetëror dhe në institucionet parlamentare. Në këto sisteme
nuk janë të njohura të ashtuquajtura qeveri të koalicionit.
Kjo formë haset në ato shtete ku lufta parlamentare zhvillohet midis shumë partive të ndryshme
politike, ku asnjëra nuk ka dominim të theksuar politik. Karakteristik e këtij sistemi janë
koalicionet e shpeshta partiake të cilat lidhen midis partive me orientim të ngjashëm politik. Në
këto sisteme janë mjaftë të shpeshta krizat parlamentare, si pasojë e obstruksioneve parlamentare
nga partitë opozitare, rrëzimi i shpeshtë i qeverisë etj.
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Sistemi parlamentar është pararendësi i regjimeve demokratike dhe sot është sistemi politik më i
përhapur Në teorinë bashkëkohore politike nuk ekzistojnë rregulla unike të funksionimit të
sistemeve parlamentare, sepse parlamentarizmi nuk përfaqëson një model të vetëm. Ai sot
paraqitet në forma dhe variante të ndryshme, varësisht nga parimet dhe veçoritë e organizimit
politik të shteteve të ndryshme. Fillimi i procesit të shpërbërjes së ish-Jugosllavisë në fund të viteve
90-ta i dha fund kësaj krijese artificiale të bazuar në hegjemoninë serbe dhe hapi rrugën për
realizimin e dë drejtës në vetëvendosje të kombeve dhe krijimin e shteteve të reja të pavarura. (Dr
Arsim Bajrami, parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe
294)Këto si procese ishin rrjedhojë logjike e proceseve demokratike në rajon dhe një frymë
demokratike, e cila shënoi fundin e diktaturave socialiste dhe të politikave hegjemoniste në rajon.
Hapi i parë në procesin e shpërbërjes Jugosllave ishte rrënimi kundërshtues i pozitës së Kosovës
të përcaktuar me Kushtetutën e vitit 1974 dhe pas vitit 1990 okupimi i Kosovës nga Serbia.
Pra fillet e tranzicionit demokratik janë si rezultat i shpërbërjes së Federatës Jugosllave kur
shqiptarët e Kosovës, krahas deklarimit të pavarësisë, braktisën sistemin monist jugosllav dhe bënë
hapat e parë drejtë pluralizmit politik dhe organizimit demokratik.(Dr Arsim Bajrami,
parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 294) Procesi i
shpërbërjes jugosllave ndërlidhet me shqiptarët si popull me shumicë absolute përmes organeve
përfaqësuese dhe në referendum përcaktuan Republikën e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur.
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2.4 Deklarata Kushtetuese

2.4.1 Deklarata Kushtetuese e 2 Korrikut 1990
Rrethanat e përgjithshme në prag të miratimit të Deklaratës Kushtetuese zhvilloheshin me
demonstrimin e pakënaqësive të popullit shqiptar të Kosovës në pranverën e vitit 1981, ku u përdor
si mjet i rritjes së represionit dhe dhunës së politikës serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ardhja në
pushtet më 1987, e elementeve nacionaliste në Serbi do të përkeqësonte edhe më shumë situatën
politike dhe të sigurisë si dhe atë ekonomike në Kosovë.
Politika zyrtare e Serbisë, në fund të vitit 1987 por edhe në vitin 1988 dhe 1989, ndërmori aksionin
duke organizuar debate për fillimin e ndryshimeve kushtetuese në Kushtetutën e Republikës së
Serbisë, ku parashihej që të iu reduktohen të drejtat dy Krahinave Autonome në kuadër të SerbisëFederatës së Jugosllavisë gjegjësisht Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës-KSAK, dhe
Krahinës Socialiste Autonome të Vojvodinës-KSAV.(Dr Arsim Bajrami, parlementarizimi
aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 295)
Në shumë qendra të Kosovës u organizuan debate për ndryshimet kushtetuese. Në krye të këtyre
debateve u vunë elementet e pushtetit, të cilët bënin thirrje për ndryshimin e kushtetutës dhe që
garantonin se shqiptarëve dhe të tjerëve nuk do të iu merren të drejtat kushtetuese. Pasi u
organizuan shumë mitingje dhe debate në tërë territorin e Kosovës nën masa të jashtëzakonshme
më 23 mars 1989 i filloi punimet Kuvendi i Kosovës ku si pikë kryesore kishte miratimin e projektamendamenteve të propozuara nga Serbia, e të cilat projekt-amendamente parashihnin që të
merrnin shumë kompetenca institucioneve të KSA të Kosovës.
Në këtë mbledhje pas shumë debateve u hodhën në votim projekt-amendamentet, ku Kuvendi i
Kosovës i dha pëlqimin ndryshimeve kushtetuese. Me këtë rast duhet theksuar se në mesin e 120
deputettëve të Kuvendit të Kosovës sipas dokumenteve, fotografive dhe incizimeve të kohës
shihen që këto amendamente i kundërshtuan 10-13 delegatë shqiptar.
Në këtë kontekst është një fakt se delegatët e Kuvendit të Kosovës të cilët votuan për ndryshimet
kushtetuese nuk e quan në vend misionin që e kishin marrë nga populli, ata u instrumentalizuan
dhe u vunë në shërbim të qarqeve të caktuara të politikës ditore serbe.(Dr Arsim Bajrami,
parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 296)
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Pas pëlqimeve që u dhanë për ndryshimet kushtetuese nga Kuvendi i Kosovës, tashmë i kishte
ardhur radha që këto ndryshime të miratoheshin edhe në Kuvendin e Serbisë, e cila më 28 mars
1989 në një seancë të jashtëzakonshme dhe solemne miratoi projekt-amendamentet, ku
amendamenti i 47 suprimoi Autonominë e Kosovës e cila ishte e siguruar nga Kushtetua e vitit
1974. Natyrisht se ndryshimet Kushtetuese u kundërshtuan ashpër nga populli shqiptar në Kosovë,
në shumë qendra të Kosovës shpërthyen demonstrata ku sipas bilancit të përgjithshëm si pasojë e
dhunës së ushtruar nga ana e ushtrisë dhe policisë serbe u vranë dhe u maltretuan me qindra
shqiptar të pafajshëm.

2.4.2 Kushtetuta e Kaçanikut 7 shtator 1990

Suprimimi i Autonomisë së Kosovës nga Kuvendi i Serbisë më 23 mars 1989 ishte sinjal i qartë
se shqiptarët e Kosovës do të përballen me dhunë e terror. Shqiptarët e Kosovës të vendosur që të
vazhdonin rezistencën kundër okupatorit serb. Kështu që më 23 dhjetor 1989, në Prishtinë u
themelua Lidhja Demokratike e Kosovës ku në kry të saj u vu DR. Ibrahim Rugova. LDK-ja ishte
partia e parë politike me hapësirat e Jugosllavisë e që pranë saj tuboi pjesën më të madhe të popullit
në Kosovë.
Delegatët e Kuvendit të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e nëntorit të vitit 1989, u detyruan që natën
ndërmjet 21 e 22 qershorit të vitit 1990 të ndërprenë mbledhjen e Kuvendit të Kosovës. Debati
ishte tepër i ashpër saqë delegati Ruzhdi Bakalli (delegat nga Gjakova), dekaroi se:”si jemi
kurorëzuar me Serbinë ashtu edhe do të shkurorëzohemi”. Pas këtij deklarimi kryetari i Kuvendit
të Kosovës Gjorgje Bozhoviq e ndërpreu mbledhjen dhe më pas nga ana e delegatëve të të tre
dhomave të Kuvendit të Kosovës arritën marrëveshje që mbledhja të vazhdohej më 2 korrik 1990.
Por, duhet theksuar se nga 23 qershori deri më 2 korrik 1990 patën tentativa nga kryetari i Kuvendit
Gjorgje Bozhoviq që mbledhja që ishte caktuar më 2 korrik të shtyhet. Por deputetët e Kuvendit
të Kosovës ishin të vendosur që mbledhjen ta mbanin më 2 korrik.(Dr Arsim Bajrami,
parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 392) Një grup i
delegatëve të Kuvendit të Kosovës, 15 sosh, më 1 korrik 1990 në një mbledhje të mbajtur në
shtypin e mbajtur të delegatit Skender Skenderaj e rishqyrtuan tekstin e deklaratës kushtetuese të
hartuar nga akademik Gazmend Zajmi. Gjithçka ishte përgatitu me kohë nga ana e delegatëve
shqiptar të Kuvendit të Kosovës. Delegatët e Kuvendit të Kosovës që në mëngjes ishin nisur në
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drejtim të Kuvendit. Por forcat e shumta ushtarake dhe policore serbe e kishin rrethuar nga brenda
dhe jashtë ndërtesën e Kuvendit të Kosovës e që iu pamundësoi delegatëve shqiptar të hynin brenda
dhe të mbanin mbledhjen e Kuvendit me kushte normale të punës. Por në pamundësi për të hyrë
brenda ndërtesës delegatët e Kuvendit të Kosovës në kushte të jashtëzakonshme të sigurisë, u
detyruan që mbledhjen ta mbanin para shkallëve të hyrjes. Mbledhja filloi në orën 10, e cila i
zhvilloi punimet nën drejtimin e Bujar Gjurgjealës, i cili e hodhi në aprovim rendin e ditës ku një
ndër pikat e veçanta ishte edhe miratimi i Deklaratës Kushtetuese. Pas aprovimit të rendit të punës,
Muharrem Shabani (deputet nga Vushtrria), e lexoi Deklaratën Kushtetuese ku me këtë rast
Kosova shpallet njësi e pavarur në kuadër të Federatës- Konfederatës së ardhshme Jugosllave.
Themelet e shtetit të Kosovës filluan në Kaçanik, ku edhe u miratua Kushtetuta e Kaçanikut, e cila
e bëri Kosovën vend të barabartë me ish republikat tjera të Jugosllavisë.(Dr Arsim Bajrami,
parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,2010, Faqe 397)Vendimi dhe
guximi i ish deputetëve të atëhershëm të Kosovës rikthyen shpresat që Kosova të pavarësohet dhe
të bëhet shtet demokratik. Ky dokument i rëndësishëm historik për shqiptarët e Kosovës, u
nënshkrua nga 111 deputet të Kuvendit të Kosovës dhe 3 deputett shqiptar të cilët ishin të deleguar
në Kuvendin Federativ. Pas miratimit të deklaratës kushtetuese të Kosovës nga deputetët e
Kuvendit të Kosovës administrata dhe policia serbe ndërmori masa të reja kundër shqiptarëve.
Fillimisht u suspenduan institucionet e tjera siç ishte Radio Televizioni i Prishtinës- RTP, gazeta
Rilindja, e cila në atë kohë botohej në gjuhën shqipe, si dhe institucionet tjera arsimore-kulturore,
ekonomike etj.(Dr Arsim Bajrami, parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji
FAMA,2010, Faqe 297) Deputetët e Kuvendit të Kosovës të cilët miratuan Deklaratën
Kushtetuese, në një mbledhje të mbajtur më 7 shtator 1990, e cila i zhvilloi punimet në Kaçanik,
miratuan Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila edhe është akti më i lartë juridik në
shtetndërtimin dhe funksionalizimin e jetës institucionale në Republikën e Kosovës.Kushtetuta e
lexuar më 7 shtator 1990, është një datë e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës, në fakt
Kaçaniku është zgjedhur për këtë Kushtetutë për shkak të gjeografisë dhe historisë të cilën e ka ky
vend, dhe organizimet e disa sindikatave në këtë trevë kanë faktor tjerë që ka ndikuar që Kaçaniku
të zgjidhet që të mblidhen deputetët.
Deklarata Kushtetuese në rrethana të kohës shprehte qartë vullnetin e shumicës së popullit shqiptar
të Kosovës, për Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Deklarata Kushtetuese është edhe hapi i parë
drejtë pavarësisë së Kosovës, pavarësi kjo që u finalizua me Lëvizjen paqësore për çlirim si dhe
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kulmoi me luftën çlirimtare të vitit 1999, për t’u realizuar më 17 shkurt 2008, kur deputetët e
Kuvendit të Kosovës shpallën Kosovën shtet sovran dhe të pavarur.

Figure 2.Kuvendi i Kaqanikut viti 1990
2.5 Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në vitin 1992
Pas miratimit të amendamenteve kushtetuese në Kushtetutën e Republikës së Kosovës u krijua
baza kushtetuese për mbajtjen e zgjedhjeve të para demokratike, të lira dhe shumë partiake për
zgjedhjen e Kuvendit të Kosovës dhe Kryetarit të Republikës. Këto zgjdhje u mbajtën më 24 maj
1992, me pjesëmarrjen masive të popullit shqiptar, i cili për herë të parë kishte mundësinë e
deklarimit të lirë për zgjedhjen e organeve kryesore të Republikës së Kosovës. Në pajtim me
Kushtetutën dhe Ligjet mbi zgjedhjet u zgjidhën 100 deputetë për Kuvendin e Kosovës si dhe u
zgjodh Kryetari i Republikës. Kandidatët për deputet të Kuvendit të Kosovës i propozuan partitë
politike, lëvizjet politike, shoqatat e qytetarëve dhe subjektet e tjera të përcaktuara me këtë ligj.
Meqenëse ky ligj zbaton kombinimin e parimit të shumicës me parimin proporcional në këto
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zgjedhje nga 130 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës, u zgjidhën 100 në bazë të rezultateve zgjedhore,
kurse 30 të tjerë sipas parimit të përfaqësimit proporcional të partive politike që kanë fituar
përqindje të caktuar të votave të trupit elektoral dhe përfaqësimit adekuat të partive politike që
mbledhin pakicat kombëtare që jetojnë në Kosovë.
Zgjedhjet parlamentare u bënë në kushtet e okupimit serb dhe në kohën kur konflikti i armatosur
kishte filluar në Drenicë, më 22 mars të vitit 1998, me ç’rast u zgjedh Kuvendi i Kosovës dhe
Kryetari i Kosovës. Mirëpo, si edhe rastin e zgjedhjeve të vitit 1992, pas këtyre zgjedhjeve nuk
pasoj konstituimi i organeve dhe funksionimi i tyre sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës të
vitit 1990. Edhe pse në Kosovë janë mbajtur dy cikle të zgjedhjeve parlamentare nuk mund të flitet
për një fillim të parlamentarizmit dhe tranzicionit demokratik të shoqërisë. Kosova gjatë kësaj
periudhe ballafaqohej me sfidën e mbijetesës së okupimit nga Serbia. Organizimi paralel i
institucioneve më tepër paraqiste një tentativë për ndërtimin e pavarur të strukturave shtetërore,
sesa paraqiste një funksionim të mirëfilltë të pushtetit.

2.6 Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse në Kosovë

Rezoluta 1244 i dha fund agresionit serb ndaj Kosovës dhe ndërpreu gjenocidin shtetëror serb, i
cili synonte spastrimin etnik të Kosovës. Praktikisht kjo rezolutë shënoi përfundimin e luftës e cila
u kurorëzua me lirinë e Kosovës dhe largimin e forcave policore ushtarake serbe, duke u vendosur
forcat e KFOR-it në territorin e Kosovës, miratimi i kësaj rezolute mundësoi kthimin e afër 1
milion shqiptarëve në Kosovë, të cilët gjatë kohës së luftës ishin deportuar me dhunë, në shumë
shtete fqinje dhe anembanë botës. Administrimi Ndërkombëtar në Kosovë, i përcaktuar me
Rezolutën 1244 është i karakterit të përkohshëm dhe synon krijimin e kushteve të përshtatshme
demokratike për zgjidhjen e statusit final të Kosovës
Duke u bazuar në Rezolutën 1244, Kosova ishte nën Protektoratin e Këshillit të Sigurimit të
Organizatës së Kombeve të Bashkuara, çka nënkuptonte Administrimin e përkohshëm të Kosovës
nga kjo organizatë e cila këtë e bënte me Misionin e saj në Kosovë të njohur me shkurtesën
UNMIK. (Dr Arsim Bajrami, parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,205,
Faqe 297) Misioni i Organizatës së Kombeve të bashkuara në Kosovë, UNMIK udhëhiqej nga
Autoriteti i Përfaqësuesit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së. Mirëpo me kalimin e
kohës, sipas Rezolutës 1244, UNMIK-u kishte për detyrë t’i ndihmonte vendorët në krijimin e
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Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQ), së pari u formua Këshilli i
Përkohshëm Administrativ-KPA, në të cilin ishin të përfaqësuara të gjitha grupet politike dhe
bashkësitë etnike që jetojnë në Kosovë. Në vitin 2001 nxirret Korniza Kushtetuese e Kosovës,
dokument i cili ishte miratuar me konsensus në mes të strukturave ndërkombëtare dhe UNMIK-ut
në njërën anë dhe atyre vendore të KPA-së. Në bazë të Kornizës Kushtetuese filloi ndërtimi i
institucioneve vendore nën mbikqyrjen ndërkombëtare. Ndërkombëtarët i njihnin të drejtat për
krijimin e institucioneve vetëqeverisëse, ai ato qendrore ashtu edhe ato lokale, përmes zgjedhjeve
të lira dhe votës së lirë të qytetarëve për të dy nivelet e pushtetit.
Gjatë kësaj kohe vendorët fitojnë të drejtën që të kenë Presidentin e Kosovës (me kabinetin e
presidentit), Parlamentin e Kosovës (të përbërë nga 120 ulëse, 100 ulëse për deputetët e zgjedhur
me votën e lirë, ndërsa pavarësisht nga rezultatet e zgjedhjeve dhe numrit të fituar të votave, 10
ulëse janë të rezervuara për deputetët e minoritetit serb si dhe 10 të tjera të rezervuara për
minoritetet tjera si turq, egjiptas, boshnjak, ashkali etj. Kryetari dhe Kryesia e Kuvendit,
(Komisionet dhe Grupet parlamentare), dhe Qeverinë e Kosovës, funksionarët e këtyre
institucioneve janë zgjedhur me votën e lirë të kosovarëve si dhe njëkohësisht pranoheshin nga
UNMIK-u.
Kompetencat e Kuvendit
Kuvendi i Kosovës ishte institucioni më i lartë i Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes.
Ai është përgjegjës për aprovimin e ligjeve për çështjet e brendshme, ku përfshihen politikat
ekonomike dhe financiare, çështjet tatimore e buxhetore, administratë dhe dogana, arsimi, tregëtia
dhe shëndeti
Gjithashtu Kuvendi mbikqyr edhe veprimtarinë e qeverisë
Kuvendi zgjedh presidentin i cili ka kompetenca të kufizuara, kryeministrin dhe ministrat.
Disa kompetenca i janë dhënë përfaqësuesit të posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së si
ligji dhe rendi, emërimi i gjyqtarëve, politika monetare. Politika e jashtme, mbrojtja e të drejtave
të pakicave, administrimi i pronës publike, private dhe pronës së përbashkët si dhe mbikqyrja e
Korpusit të Mbrojtjes së Kosovës.
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2.7 Struktura e Kuvendit të Kosovës
Pozita dhe roli i Kuvendit të Kosovës gjatë kohës së pasluftës, ishte i përcaktuar me Kreun 9 të
Kornizës Kushtetuese për vetëqeverisje të përkohshme në Kosovë. Sipas dispozitave kushtetuese,
Kuvendi i Kosovës ishte institucioni më i lartë përfaqësues dhe ligjëvënës i vetëqeverisjes së
përkohshme të Kosovës. Si i tillë, Kuvendi kishte disa përgjegjësi të caktuara nga UNMIK-u të
cilat në shumicën e rasteve binin në pajtim me kuvendet lokale të Kosovës. Kuvendi i Republikës
së Kosovës është njëdhomësh. Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demokratik, unik
dhe i pandashëm. Republika e Kosovës është republikë demokratike e bazuar në parimin e ndarjes
së pushteteve edhe kontrollit dhe balancimit ndërmjet tyre. Pushteti legjislativ në Republikën e
Kosovës ushtrohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Si i tillë, Kuvendi i Republikës së
Kosovës është organi më i lartë përfaqësues dhe ligjvënës i Republikës së Kosovës i zgjedhur
drejtpërdrejtë

nga

populli.(Dr

Arsim

Bajrami,

parlementarizimi

aspektet

krahasuse,

Prishtinë,Kolegji FAMA,205, Faqe 298) Kuvendi përbëhet nga 120 deputetë të zgjedhur me vota
të fshehta. Megjithatë, jo të gjithë deputetët zgjidhen me votë të lirë të popullit-votim të fshehtë
dhe demokratik. Njëzet prej këtyre vendeve të deputetëve janë të rezervuara për përfaqësim
plotësues të komuniteteve të tjera joshqiptare të Kosovës, dhe prej tyre 10 vende për komunitetin
serb. (Dr Arsim Bajrami, parlementarizimi aspektet krahasuse, Prishtinë,Kolegji FAMA,205, Faqe
298)Mandati i përbërjes së legjislaturës së Kuvendit të Kosovës zgjat katër vite nga seanca e parë
inauguruese.
Nga dita e shpalljes së Republikës së Kosovës shtet të pavarur dhe sovran, Kuvendi ngritet në nivel
ndërkombëtar dhe merr të gjitha përgjegjësitë legjislative në territorin e Kosovës.
Në Kuvendin e Kosovës ekzistojnë dy lloj mandate parlamentare: mandatet e rezervuara paraqesin
një koncesion që nuk përkon me rregullat e demokracisë parlamentare dhe praktikën
ndërkombëtare parlamentare. Mandatet e rezervuara paraqesin një zgjedhje politike dhe një
koncesion ndaj pakicave për të inkurajuar ato për integrim brenda institucioneve të reja
demokratike të Kosovës. Mirëpo një praktikë e tillë bartë në vete rrezikun e reproduktimit të një
sistemi të demokracisë parazitore, që mund të jetë një deformim i një demokracie të mirëfilltë.
Duke u nisur nga kjo, në ciklin e ardhshëm të zgjedhjeve parlamentare duhet braktisur sistemin e
mandateve të rezervuara, duke aplikuar rregullat standarde dhe demokratike.
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Më 17 shkurt 2008 , Kuvendi i Kosovës nëpërmjet një deklarate, shpalli Kosovën Shtet të Pavarur
dhe Demokratik.
Me shpalljen e shtetit të pavarur të Republikës së Kosovës, u krijuan rrethana të reja politike dhe
ligjore. Kosova miratoi me procedurë të shpejtë një pako të ligjeve që dilnin si obligim nga Pakoja
e Ahtisaaritt. Me këto ligje përcaktohen politikat për zbatimin e reformave në Shtetin e Ri të
Kosovës në frymën e Pakos së Ahtisaarit.
Republika e Kosovës është vend i pavarur dhe sovran në Gadishullin e Ballkanit të Evropës
Juglindore, i njohur ndërkombëtarisht nga mbhi 100 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara..
Institucionet e Kosovës., pas Marrëveshjes së Brukselit, 19 prill 2013, kanë kontrollin e plotë në
tërë territorin e Republikës. Institucionet themelore të Republikës së Kosovës janë: Kuvendi i
Republikës së Kosovës, Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Gjykatat e Republikës së Kosovës.
Pushteti është i organizuar në dy nivele: pushteti qendror dhe pushteti lokal. Pushteti lokal është i
organizuar dhe funksionon në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, Kartën
Evropiane për Vetëqeverisje Lokale dhe Marrëveshjen Gjithëpërfshirëse për Statusin e Kosovës.
Pushteti lokal është formë e vetëqeverisjes lokale me elemente të autonomisë lokale, i organizuar
vetëm në një nivel të pushtetit.
Republika e Kosovës është anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, Bashkimit
Ndërkombëtar të Rrugëve dhe Transportit, Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal dhe Këshillit të
Bankës Evropiane për Zhvillim.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT

3.1 Sfidat e Parlamentit të Kosovës në procesin e anëtarësimit në BE
Në këtë kapitull do të paraqetitet një kornizë analitike e legjislativit si një degë e rëndësishme e
pushtetit në procesin e anëtarësimit të shtetit në Bashkimin Evropian, me theks të veçantë rastin e
Kuvendit të Kosovë. Ky kapitull analizon rolin e parlamentit në marrjen e vendimeve dhe
politikave në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, i cili padyshim se paraqet
peshën e tij si institucion i rëndësishëm për faktin se vendit i jep formë dhe drejtim të duhur si në
anëtarësimin në institucione dhe organizata ndërkombëtare ndër-shtetërore dhe mbi-nacionale. Po
ashtu dhe për faktin se parlamenti është degë e pushtetit ku legjitimiteti i tij buron drejtpërdrejtë
nga qytetarët. Gjithashtu, studime të ndryshme kanë treguar se parlamenti ose pushteti legjislativ
është institucioni më demokratik i një shteti dhe këtë fakt më së miri e shpjegon roli i parlamenteve
kombëtare të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian me Traktatin e Lisbonës.
Pra, roli i Kuvendit të Kosovë si institucion më demokratik dhe me legjitimitet të drejtpërdrejtë
nga qytetarët e Kosovës duhet të forcohet edhe më shumë në ushtrimin e tre funksioneve kryesore
kushtetuese, siç janë: funksioni i përfaqësimit (përfaqësim adekuat), ligjvënës (miratimi i
legjislacionit të zbatueshëm) dhe zgjedhor (ose / apo mbikëqyrës). Kompetencat që parlamenti ka
në ushtrimin e funksioneve të tij kushtetuese mundëson rritjen e rolit të tij në procesin e integrimit
dhe të anëtarësimit në Bashkimin Evropian si një organizatë me karakter mbinacional.
Anëtarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një sfidë që përveç procesit teknik dhe i
proceduarave burokratike lidhur me përmbushjen e kritereve për anëtarësim, ekziston një sfidë
tjetër paralele e që është mos njohja e Kosovës si shtet i pavarur nga pesë vendeve anëtare të saj
(Greqia, Qipro, Rumania, Sllovakia dhe Spanja). Ushtrimi i pushtetit parlamentar i Kuvendit të
Kosovës pa dyshim që është i rëndësishëm në rritjen e rolit të tij në funksionet mbikëqyrëse dhe
kontrolluese në politikën kombëtare për procesin e anëtarësimit të Kosovës në BE.
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3.2 Vendimet politike parlamentare dhe proceset e integrimit në Bashkimin Evropian
Kuvendi i Kosovës është institucion i cili ushtron pushtetin legjislativ dhe i cili zgjedh institucionet
tjera të pushteteve ekzekutive dhe gjyqësore .(Kushtetuta e Republikes së Kosovës neni 66,
Prishtinë, 2008)Presidenti dhe kryeministri së bashku me kabinetin qeveritar zgjidhet nga Kuvendi
që si institucion përfaqësues ka rol të rëndësishëm në vendimmarrjen dhe krijimin e politikave në
kuadër të procesit të anëtarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Kohët e fundit disa vende
me demokraci moderne janë karakterizuar me marrjen e vendimeve të përbashkëta në mes të
degëve të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv. Gjithashtu, edhe Kuvendi i Kosovës ne procesin e
vendim-marrjes duhet të ushtron rolin e tij pozitiv në marrjen e vendimeve. Në të kaluarën jo
shumë të largët në proceset 3 politike të cilat kanë qenë sfiduese për Kosovën janë marr vendime
të rëndësishme, por kishte dhe raste kur marrja e vendimeve është bërë penges e funksionimit të
legjislativit (dy mandate të legjislaturës së III-të dhe të IV-të të shkurtuara). Megjithatë, Kuvendi
është institucioni më demokratik e më transparent dhe i arritshëm për qytetarët se degët tjera të
pushtetit siç janë ekzekutivi dhe gjyqësori, sepse mbledhjet e seancave parlamentare dhe mbledhjet
e komisioneve parlamentare janë të hapura për publikun dhe shtypin. (Kushtetuta e Republikes së
Kosovës neni 65, Prishtinë, 2008)
Për qytetarët e Kosovës Kuvendi dhe deputetët e saj janë më të arritshëm se sa zyrtarët e lartë të
institucioneve të tjera ekzekutive, për faktin se për qytetarët deputetët janë përfaqësues të tyre të
drejtpërdrejtë të cilët shprehin vullnetin politik të tyre. Për këtë arsye Kuvendi është institucion që
luan rol të rëndësishëm duke marrë parasysh funksionet e tij kryesore, si: funksionin përfaqësues,
ligjvënës dhe mbikëqyrës ose zgjedhor (kontrollues), ku në vazhdim do të shpjegohen shkurtimisht
këto funksione kushtetuese të Kuvendit lidhur me ushtrimin e detyrave dhe obligimeve si degë e
pushtetit legjislativ.
Funksioni përfaqësues i parlamentit në përgjithësi është funksion i cili buron nga vullneti qytetar
për politikat vendimmarrëse të cilat duhet të marrë karshi interesave të qytetarëve të tyre. Këta të
fundit të zgjedhurit e tyre i konsiderojnë si përfaqësues të drejtpërdrejtë në marrjen e vendimeve
dhe ushtrimin e ndikimit të vullnetit politik përmes tyre.(Johnson, John K. (2005). The Role oj
Parlanet in Goverment. Washington faqe 113)Pra, sikurse në shumë sisteme tjera politike edhe në
Kosovë funksioni përfaqësues i Kuvendit përfshinë disa shërbime përbërëse me qëllim të përfitimit
të elektoratit përmes fondeve qeveritare për projekte të ndryshme, si në ndërtimin e rrugëve, të
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shkollave, spitalet, kanalizimet, ura, taksave, etj. Pra siç njihet ndryshe një mënyrë e shërbimit të
drejtpërdrejtë për të siguruar rizgjedhjen e tyre në mandati e ardhshëm.
Sipas disa studimeve nocioni i përfaqësimit është zhvilluar me kalimin e kohës dhe sipas një ndarje
klasike që është bërë për përfaqësuesit e legjislativit, ku në njërën anë kuptohet përfaqësimi i
qëndrimeve të qytetarëve dhe preferencat e tyre për ligjvënësit dhe në anën tjetër ligjvënësit e
konsiderojnë vetën si të zgjedhurit e popullit për shkak të aftësive të tyre të veçanta të cilët do të
bëjnë më të mirën për mirëqenien e tyre. Ndërsa funksioni ligjbërës është funksioni i dytë i
parlamentit që ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e legjislacionit dhe të rregullave për
qeverisjen e vendit. 4 Kuvendi sipas Kushtetutës është institucion ligjvënës i zgjedhur nga populli.
(Kushtetuta e Republikes së Kosovës neni 63, Prishtinë, 2008)dhe i cili ka kompetenca për
miratimin e ligjeve, rezolutave, ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, shpalljen e
referendumit, miratimin e buxhetit, mbikëqyrjen e ekzekutivit, mbikëqyrjen e politikës së jashtme
dhe të sigurisë, etj. Pra procesi ligjvënies në Kuvendin e Kosovës ka një rëndësi të veçantë për
faktin se Kuvendi gjithashtu bënë kontrollin e harmonizimit dhe përafrimit të legjislacionit
kombëtar me legjislacionin e Bashkimit Evropian, po ashtu i cili ka trupat e tij që kanë kompetencë
në shqyrtimin dhe mbikëqyrjen e procesit të harmonizimit dhe përafrimit të legjislacionit të
Kosovës me legjislacionin e BE-së, që kryesisht behët nga Komisioni për Integrime Evropiane.
(Rregullorja e Punës së Kuvendit, (2010),Prishtinë, Shtojca2, 44)
Harmonizimi dhe përafrimi i legjislacionit me Acquis të BE-së është një nga parakushtet kryesore
që një shtet të përparoj në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërsa, shihet qartë se
iniciativa ligjvënëse është e dominuar nga qeveria më numër të madh të draft-ligjeve që hartohen
dhe procedohen për miratim në Kuvend, pra qeveria ka rol dominues sa i përket ligj-bërjes që
shpeshherë nga studiues të ndryshëm shihet si balancues i pushtetit në mes ekzekutivit dhe
legjislativit. (Johnson, John K. (2005). The Role oj Parlanet in Goverment. Washington faqe 113)
(Johnson, John K. (2005). The Role oj Parlanet in Goverment. Washington faqe 117) Ndërsa
funksioni i tretë mbikëqyrës ose kontrollues nënkupton një “kontroll” dhe “ekuilibër” që
parlamenti përmes mbikëqyrjes legjislative për të siguruar që programet e ndryshme janë duke u
realizuar në mënyrë të ligjshme, efektive dhe për qëllime të caktuara. (Johnson, John K. (2005).
The Role oj Parlanet in Goverment. Washington faqe 113) Përmes këtij funksioni parlamenti
siguron një kontroll më të mirë mbi shpenzimet e buxhetit, zbatimin e ligjeve dhe funksionimin e
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institucioneve të pavarura. Miratimi i buxhetit kombëtar gjithashtu është një instrument i
rëndësishm i mbikëqyrjes parlamentare që parlamenti duhet ta ushtroj më shumë në të ardhmen.
Buxheti duhet të shqyrtohet në komisionet e tij parlamentare me qëllim të kontrollit sektorial të
shpenzimit të parave publike dhe në interes të përmbushjes së detyrimeve sipas kritereve për
anëtarësim në Bashkimin Evropian, siç njihen ndryshe si kriteret për pranim në BE. (Blerim Reka,
Gjeopolitika dhe teknika e zgjerimit të UE-së, Bruksel, 2010, faqe 76 Në kuadër të këtij funksioni
bënë pjesë gjithashtu dhe zgjedhja e institucioneve të degëve të pushtetit ekzekutiv e gjyqësor dhe
institucioneve tjera të pavarura.
Si shembull, Kuvendi i Kosovës me votim të përgjithshëm zgjedh 1 Acquis e BE-së përbëhet nga
35 Kapituj, me Bashkimin Evropian duhet që të diskutohen të gjithë kapitujt veç e veç. 5
presidentin e Republikës, kryeministrin dhe kabinetin qeveritar (ministrat zgjedhën nga
kryeministri dhe Kuvendi vetëm njoftohet me ndryshimet në kabinetin qeveritar dhe njëherësh
këta të fundit nuk mund të jenë edhe anëtarë të legjislativit), ndërsa gjyqtarët e Gjykatës
Kushtetuese po ashtu u zgjidhen në Kuvend. Përveç degës së pushtetit ekzekutiv dhe gjyqësor
gjithashtu Kuvendi zgjedh institucionet e pavarura si Auditorin Gjeneral, Avokatin e Popullit,
Autoritetin e Konkurrencës, etj.
Pra, thënë ndryshe Kuvendi përveç zgjedhjes së institucioneve të ndryshme ka për obligim të
siguroj funksionimin e plotë të tyre përmes mbikëqyrës dhe kontrollit që janë kritere të
rëndësishme e të domosdoshme për funksionimin e një shtetit demokratik me institucione
demokratike dhe funksionale. (Geneva, Staab, A Lodge, M& Thielemann, E (2011 Politics and
polices of the Europian Union, University of London, faqe 86) Aftësia e Kuvendit për të ushtruar
në mënyrë efektive këto funksione kushtetuese (përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës) nënkupton
faktin e aftësisë menagjuese dhe teknike, pra duhet pasur më shumë informacion, personel dhe
financa të mjaftueshëm. Prandaj parlamenti duhet që të organizohej në mënyrë efektive këto
funksione që shërbejnë për funksionimin demokratik të sistemit politik, edhe pse disa autor thanë
“se në shikim të parë nuk mund të duken këto funksione si një vlerë e veçantë demokratike
(Beetham , David, 2006. Parlament and Democracy in the twenty-first century, a guide to good
practice, faqe 63.)
Kuvendi i Kosovës sipas Rregullores së punës ka miratuar një Planin veprimi për integrime
evropiane me qëllim të përmbushjes së sfidave të cilat kanë dalë si rekomandime nga Raporti i
Progresit për Kosovën çdo vit(Rregullorja e punës së Kuvendit neni77, Prishtinë 2010.)Pas
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publikimit të Raportit për studimin e fizibilitetit 2012 për Kosovën nga Komisioni Evropian për
hapjen e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (Komunikata e Komisionit për
Studimin e Fizibilitetit për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit mes Bashkimit Evropian dhe
Kosovës, 2012, 4) qeveria e Kosovës ka hartuar një Plan veprimi për negocimin e MSA-së dhe e
cila është miratuar në Kuvend.
Kurse para hapjes së negociatave për MSA-në Kosova në procesin e Stabilizim Asociimit e kishte
kaluar përmes një Mekanizmi përcjellës për Stabilizim dhe Asociimt. 2 Kuvendi i Kosovës ka një
komisionin parlamentar i cili merret me procesin e integrimit evropian, pra Komisioni për
Integrime Evropiane sipas rregullores së punës së Kuvendit 2 Për shkak të statusit politik të
Kosovës Bashkimi Evropian kishte vendosur një mekanizëm përcjellës për Kosovën në procesin
e stabilizim asociimit “tracking mechanism” 6 është një nga katër komisionet e përhershme dhe
në fushë-veprimtarin e tij janë një gamë e gjerë e kompetencave, si në mbikëqyrja e procesit të
harmonizimit dhe përafrimit të sistemit juridik të Kosovës me sistemin juridik të Bashkimit
Evropian, mbikëqyrja dhe kontrolli i harmonizimit dhe përafrimit të legjislacionit kombëtar të
Kosovës me legjislacionin primar dhe sekondar të BE-së, përkatësisht të Acquis të BEsë,
bashkëpunimin me institucionet vendore dhe ndërkombëtare në procesin e anëtarësimit dhe
integrimit në BE,koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse të BE-së në Kosovë
dhe me vendet anëtare të saj, mbikëqyrjen e punës së ekzekutivit në përmbushjen e detyrimeve që
dalin nga Raporti i Progresit për Kosovën dhe sipas kërkesave të Bashkimit Evropian, etj.

3.3 Pushteti dhe pavarësia parlamentare
Kërkesat për personel legjislativ janë duke u rritur te parlamenti dhe deputetët për të mundësuar
zhvillimin më të thellë të politikave që për pasojë do të kenë kërkesat në rritje për pushtet
parlamentar ndaj institucioneve tjera në emër të ngritjes së mirëqenës kombëtare të qytetarëve. Në
kuadër të mbikëqyrjes parlamentare ose kontrollit ndaj ekzekutivit për të kërkuar llogaridhënie
ndaj tij, pushteti parlamentar mbi ekzekutivin është kategorizuar në katër grupe kryesore të llojeve
të legjislaturave me sisteme politike demokratike, të ashtuquajtura: legjislatura vulë gome (rubber
stamp), legjislatura arenë, legjislatura transformuese dhe legjislaturat e reja. (Johnson, John K. The
role of Parlaiment in Government. Washington, 2005, faqe 123)Sipas këtyre karakteristikave që
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këto lloje të legjislaturave bartin, Kuvendi i Kosovës ka krijuar një bazë të sistemit politik i cili i
mundëson legjislativit që të ketë një pushtet parlamentar mbi ekzekutivin.
Edhe pse sistemet e tilla sikur dhe në Kosovë kanë treguar më shumë një disiplinë partiake ku
anëtaret e saj në parlament janë ndikuar nga partitë për votimin e legjislacionit dhe programeve të
ndryshme qeveritare. Ndryshe nga sistemi presidencial partitë politike në sistemin parlamentar
janë më të fuqishme për faktin se këto parti ose koalicione për të mbijetuar qeverinë qëndrojnë të
bashkuar në parlament. Pothuajse i njëjtë është sistemi parlamentar në Kosovë ku partitë politike
ose koalicionet qëndrojnë së bashku duke votuar legjislacionin dhe programet qeveritare, që
shpeshherë janë kritikuar për mbikëqyrje jo efektive ndaj ekzekutivit që për pasoj është mos
përmbushja 7 e detyrave dhe detyrimeve në dobi të procesit të integrimit të Kosovës në BE(Raporti
i Progresit për Kosovën, 2012). Komisioni Evropian ka kërkuar që Kuvendi të ketë pavarësi më të
madhe financiar nga ekzekutivi (Raporti i Progresit për Kosovën, 2012), ku megjithatë, kjo
pavarësi financiare do të krijohet atëherë kur Kuvendi të ushtroj një kontroll më të rreptë mbi
shpenzimin e buxhetit dhe të kërkoj nga qeveria që në buxhetin e saj të mos ndërhyj gjatë fazës së
hartimit të tij për vitin fiskal. Pra kontrolli i parlamentit mbi buxhetin dhe stafin e tij është esencial
dhe shteteve që pretendojnë anëtarësim në Bashkimin Evropian j`u kërkohet plotësimi i kritereve
për anëtarësim të njohura ndryshe edhe si Kriteret e Kopenhagës (kriteret politike, juridike dhe
ekonomike) dhe kriteri i katërt ose siç njihet ndryshe si kriteri administrativ që ka për qëllim
aftësinë e administratës shtetërore për t`i zbatuar normat dhe politikat e Bashkimit Evropian.
(Blerim Reka, Gjeopolitika dhe teknika e zgjerimit të WE-së, Bruksel, 22010 faqe 87) Ekzistojnë
gjithashtu faktorë të tjerë që ndikojnë në forcimin e Kuvendit karshi procesit të integrimit evropian
dhe që janë funksionimi i mirë i komisioneve parlamentare dhe vullneti politik.
Komisionet e fuqishme parlamentare luajnë një rol qendror në aspektin e mbikëqyrjes dhe
kontrollit parlamentar mbi ekzekutivin i cili duhet të forcohet më shumë në drejtim të mbikëqyrjes
kryesisht të programeve qeveritare në efikasitetin dhe zbatimin e tyre (Raporti i Progresit për
Kosovën, 2013, 7). (Blerim Reka, Gjeopolitika dhe teknika e zgjerimit të WE-së, Bruksel, 22010
faqe 87) Vullneti politik gjithashtu është i rëndësishëm sepse i referohet kryesisht dëshirës së
drejtuesve dhe anëtarëve të parlamentit nëse ata duan për të ushtruar ose zgjeruar fuqinë
parlamentare në Kuvend. Ndërsa agjenda evropiane në Kuvend sa i përket procesit ligjvënës ka
gjetur një konsensus të plotë politik por ky vullnet politik sidomos pozitë dhe opozitë duhet që të
avancohet edhe në funksionet e tjera kryesore të Kuvendit të Kosovës.
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3.4 Kuvendi si institucion demokratik dhe krahasimi me sistemet parlamentare të vendeve
tjera

Demokracia parlamentare është parakusht që një vend duhet të përmbush para pranimin ne BE.
Kuvendi i Kosovës është institucioni me demokratik në Kosovë sepse jo vetëm që shpreh vullnetin
politik të qytetarëve të saj por dhe për faktin se është i zgjedhur me votim të drejtpërdrejtë dhe të
përgjithshëm. Me Traktatin e Lisbonës parlamentet 8 nacionale të shteteve anëtare kanë fituar të
drejta dhe kompetenca më të mëdha të institucionet e Bashkimit Evropian.(Mayoral Juan 201
Democratic improvments in the Europian Union under the Lisbon Treaty: interenacional regrading
democratic goverment in the EU San domenica di Fisole, faqe 67) Nëse krahasojmë sistemet
parlamentare të disa nga vendet që kanë traditë më të gjatë dhe të qëndrueshme në sistemin
qeverisës duke u bazuar mbi parimet e demokracisë dhe kryesisht në përbërjen e degës së
ekzekutivit mund të shihet e kemi të bëjmë me sisteme të ndryshme qeverisëse. Sistem parlamentar
në Mbretërinë e Bashkuar karakterizohet me sistem qeverisës i përbërë nga ekzekutivi pra nga
kryeministrit dhe kabinetit qeveritar i zgjedhur nga partia që ka shumicën në parlament dhe të cilët
gjithashtu janë anëtarë të tij. Pra vendi është një monarki kushtetuese ku monarku (mbreti) është
kreu i shtetit (edhe pse më shumë në aspektin kryesisht ceremonial.
Ndërsa ShBA-të kanë një sistem presidencial ku presidenti zgjidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë
dhe vetë e zgjedhë dhe e udhëheqë kabinetin qeveritar.(Mayoral Juan 201 Democratic
improvments in the Europian Union under the Lisbon Treaty: interenacional regrading democratic
goverment in the EU San domenica di Fisole, faqe 67) Ndërsa anëtaret e këtij kabineti qeveritar
nuk mund të jenë anëtarë të legjislativit si në rastin e Mbretërisë së Bashkuar. Në sistemin
parlamentar Gjerman kancelari zgjidhet nga partia (ose koalicioni) në parlament dhe i cili e zgjedh
kabinetin qeveritar me aprovim të parlamentit, ku shumica e tyre mund të jenë anëtarë të
legjislativit, kurse presidenti mund të thuhet se i zgjedh në mënyrë indirekte. Ndërsa sistemi politik
në Francë është më i përzier sepse presidenti zgjidhet drejtpërdrejtë nga qytetarët që ka një pushtet
të fortë pasi që vet zgjedhë kryeministrin dhe kabinetin qeveritar të cilët nuk mund të jenë anëtarë
të legjislativit. Pra, funksionimi i një sistemi parlamentar në demokracitë e zhvilluara nënkupton
një sistem të qëndrueshëm dhe ndërtimin e një strukture politike të përbërë nga legjislativi,
ekzekutivi, partive politike, grupeve të interesit, burokracisë dhe gjykatave. 9
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3.5 Shtëpia e sovranit është uzurpuar
Kosova është Republikë parlamentare, kurse Kuvendi është institucioni qenësor i saj, pra shtëpia
e sovranit dhe atë nuk ka të drejtë që ta bllokojë as shumica as pakica. Opozita duhet të sillet me
përgjegjësi, sepse po ashtu është pjesë e sovranitetit të popullit…
Çështja e instrumentalizimit të Asociacionit të Komunave me shumicë Serbe dhe demarkacionit
të kufirit me Malin e Zi, për qëllime partiake, pra në luftën për pushtet dëshmon se klasa politike
kosovare nuk ka arritur konsensus asnjëherë, as për çështjet që cilësohen si të interesit kombëtar.
Dhe për të gjitha çështjet vitale kombëtare është vendosur nga koalicionet qeveritare dhe nga
ambasadat e shteteve të Quintit, përkatësisht me Ambasadën amerikane, duke mos diskutuar fare
me opozitën dhe kjo e ka gërryer në kontinuitet legjitimitetin horizontal të pushtetit.
Prandaj mungesa e debatit mes pushtetit dhe opozitës ka sjellë te kriza institucionale, përkatësisht
bllokimi i punës së Kuvendit të Kosovës, i cili duhej t’u jepte përgjigje shumë aspekteve të
ndjeshme të funksionalitetit të shtetit, përmes debatit parlamentar. Umberto Eco ka një përgjigje
për sjelljen absolutist të shumicës, kur ajo thotë se ka gjithmonë të drejtë dhe pakica nuk guxon të
reagojë.
Demokracia është në rrezik. Kur pakicat profetike kanë sjellje despotike dhe uzurpatore të
institucioneve demokratike, duke e mohuar të drejtën e shumicës!. Në anën tjetër, çështja e
Asociacionit që po përdoret dendur nga opozita për ta legjitimuar mësymjen e përmbysjes së
Qeverisë, është më e thellë dhe më thelbësore sesa që paraqitet në mënyrë ikonike si “një minishtet
në shtet” duke ia barasvlerësuar Republikën Serbe në Bosnjë!?.
Ofrimi i garancive shtesë për serbët kosovarë ka qenë çelësi i ‘debllokimit’ të zgjidhjes së statusit
politik të Kosovës, gjatë negociatave të Vjenës (2005-2007) dhe pala kosovare e ka bërë që atëherë
këtë kompromis me bashkësinë ndërkombëtare (përkatësisht me Grupin e Kontaktit) në këmbim
të Pavarësisë kombëtare, si vetëvendosje zhdëmtuese jashtë kontekstit kolonial. Sipas Pakos
Ahtisaari, që është e sponsorizuar nga OKB-ja, Kosova obligohej që t’ua njihte serbëve kosovarë
të drejtën e vetos në shtet, ‘votimin e dyfishtë’ (lidhur më çështjet që i prekin interesat e tyre vitale)
Pastaj, pos vendeve të garantuara për serbët kosovarë në Kuvend (Komunitetet joshumicë) ata të
kishin edhe vende të rezervuara për tri mandate, pastaj trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore serbe
në Kosovë iu njoh statusi i eksterritorialitetit (në juridiksionin e Kishës Ortodokse Serbe SPC);
atyre iu njohën edhe komunat e reja në procesin e decentralizimit sipas Kartës së Këshillit të
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Evropës (ku jetojnë më shumë se 5 mijë pjesëtarë të një komuniteti) kurse Asociacioni i komunave
me shumicë serbe ishte postulat i Pakos dhe rrjedhimisht edhe kategori kushtetuese në Kosovë.
Ashiqare, përshkrimi nga ana e opozitës të këtij asociacioni si minishtet brenda shtetit është i
pavend dhe i paargumentuar. Hetohet së këndejmi te sillen ingranazhet e një makinerie
propaganduese, në thelb joparimore dhe e papërgjegjshme karshi publikut, që nuk është e thënë të
dijë të dallojë çështjet e politikës së lartë shtetërore dhe politikat ndërmjet shteteve si dhe
përgjegjësitë e një shtetit si subjekt i së drejtës ndërkombëtare. Tregimi me “minishtetin brenda
shtetit” ose “Republikën e lehtë serbe” është metanarracion, letërsi dhe, vërtet, pos propagandës
për qëllime manipulimi të publikut - në këtë mesele – ka fare pak të vërteta. (www.koha.net Dt
02.10.2015)
Ka së këndejmi paranojë se çka mund të ndodhë në të ardhmen, por jo ekspertizë që argumenton
se serbët kanë fituar entitet juridiko-politik si Republika Srpska në Kosovë!
Pse frika nga serbët nesër, kur Prishtina zyrtare i ka në duar mekanizmat e kontrollit të territorit,
sipas rendit kushtetues.(www.koha.net Dt 02.10.2015) Statuti i Asociacionit i nënshtrohet
“inspektimit” të Gjykatës Kushtetuese, financat “inspektimit” të Auditorit Gjeneral të Kosovës;
Kufijtë “inspektohen” nga policia kufitare e Kosovës…
Shtetit i njihet e drejta që ta ushtrojë funksionin kushtetues, “dhunën legjitime” edhe në veri, paçka
se kjo nuk është e dëshirueshme për hir të integrimit të qytetarëve serbë në institucionet
kosovare. Prandaj VV-ja dhe opozita e kanë keq në këtë rrafsh. Fundja, nesër askush s’e di se çfarë
mund të ndodhë, por shteti duhet të kujdeset që të mos ndodhë asgjë që cenon integritetin
territorial.
Pra, opozita po na thonë se serbët nesër mund të shpallin referendum për shkëputje!?
Natyrisht që ata mund të shpallin edhe referendum për t’iu bashkuar (po e them me cinizëm)
Planetit Glis 832C, mirëpo shteti e ruan të drejtën e sovranitetit mbi këtë territor duke i shpallur të
paligjshme ato pretendime, çfarëdo qofshin nëse bien ndesh me ligjet në fuqi dhe Kushtetutën e
Republikës.
Në anën tjetër, përderisa Asociacionin e dekreton Qeveria e Kosovës e jo ndonjë Qeveri e serbëve
në veri; sistemi gjyqësor, i strukturave të sigurisë, ai fiskal, doganor mbetet unik për tërë territorin
e Republikës, ky trup politik është një mekanizëm ndërlidhës me Qeverinë në Prishtinë, që
informohet dhe informon për çështjet që kanë të bëjnë me interesat e serbëve në Kosovë, duke i
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ushtruar disa ingjerenca autonome në rrafshin kulturor (arsim), shëndetësi dhe rregullim hapësinor.
Kurse Republika Srpska është entitet juridik-politik federalist.
Prandaj publikut duhet thënë e vërteta, pa manipulime. Përderisa, secila parti ose organizatë
politike që merr pjesë në zgjedhje e synon marrjen e pushtetit politik dhe kjo në demokraci është
legjitime. Mirëpo, opozita kosovare po mësyn përmbysjen e pushtetit pa dhënë asnjë alternativë
zhvillimore që bind qytetarët se me ta do të jetë më mirë.
VV-ja, p.sh., as që ka pasur ndonjë respekt për Republikën - të cilën, as që e ka njohur për të veten
ndonjëherë - duke qenë kundër që nga Rambouillet, Pakoja Ahtisaari, Kushtetuta dhe rendi
simbolik e deri te procesi i Vjenës dhe Asociacioni. Nuk i ka dhënë lojalitet as dje as sot për ta
fituar të drejtën që sot ta mbrojë atë nga “mbrapshtitë” e pushtetit.
Ndërsa privilegjet që jep Republika i ka marrë me të dyja duart, që nga paratë e Fondit të
demokratizmit për partitë parlamentare deri te pagat në Kuvend dhe komisionet e tij deri tek ato të
pushtetit lokal (në Prishtinë) dhe në asambletë komunale nëpër komunat kosovare.
Pra opozita nuk është se bëhet shumë merak për Asociacionin dhe demarkacionin me Malin e Zi,
porse, këto “dhembje” po i monopolizon si karta etnonacionaliste, për të fituar simpatinë e
shqiptarëve, të cilët kur është fjala për pakicat në Kosovë nuk është se shquhen për zemërgjerësi
dhe solidarësi qytetare!? Në këtë situatë të paqëndrueshme, është e tepërt që të përmendet e drejta
legjitime për të protestuar, porse në demokraci ato paralajmërohen te zyrat e policisë (për siguri
dhe mbarëvajtje), ato duhet të jenë të padhunshme (që ruajnë jetën e njerëzve dhe pronën - veçmas
atë private - dhe që ruajnë funksionimin demokratik të institucioneve.
Ndonëse ambient për jetë normale në një vend të varfër e të izoluar nuk ka, do të duhej që të kishte
së paku ambient të sigurt për jetë dhe garanci për të drejtat e njeriut, liritë civile dhe demokracinë.
Përderisa shumica e institucioneve janë të bllokuara qoftë nga përplasjet e opozitës me pushtetin
qoftë nga padija, ndërsa ka sosh që e kanë gërryer legjitimitetin, duke qenë të korruptuara deri në
asht, të tjerat duke shpenzuar paranë publike pa nikoqirllëk etj. Po cila duhej të ishte formula e
cila shmang përplasjet dhe e nxjerr vendin nga kriza?
Kosova ka nevojë për një kontratë të re shoqërore dhe politike, ndoshta edhe për një balancë të re
mes pushteteve dhe, nëse këto nuk arrihen me pjesëmarrjen e të gjithëve, atëherë e vetmja strategji
dalëse mbeten zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Tek po debatoja me një koleg që ka përfunduar studimet në shkenca politike dhe po e citonte
Churchillin që thotë se armikun duhet ta mbash në një pozicion të keq në raport me bashkësinë
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ndërkombëtare (e këtu ai mendonte për Perëndimin) pra, duhet që qeveritë të investojnë për t'i
mbajtur armiqtë në pozicione jo të favorshme".
Nisur nga kjo, Qeveria e Kosovës, pa fuqi ekonomike dhe ushtarake, së këndejmi edhe pa
diplomaci të mirëfilltë, nuk është në pozicion që ta mbajë Serbinë sa më larg Perëndimit,
përkatësisht në pozicion sa më të disfavorshëm karshi Perëndimit. Kurse Serbia po e bën këtë me
shtetin e ri, Kosovën, duke rrëmuar stabilitetin e saj, me të gjitha mjetet armiqësore. Ndonëse
Serbia, në esencë, nuk është kundërperëndimore, ajo taktizon që ta rrisë çmimin “orbital” ndaj BEsë.
Në këtë kontekst, kolegu e shpreh drojën se bashkësia ndërkombëtare sërish do të mund ta shihte
Serbinë si "Prusia e Ballkanit", por në këtë tregim, është Perëndimi ai që është në krah të Kosovës
(SHBA-ja dhe shtetet më të fuqishme të BE-së që e kanë njohur tashmë Kosovën), prandaj për
këtë drojë nuk ka vend, ndonëse Kosova do të ketë probleme të mëdha gjatë procesit të integrimeve
në BE.
Por nuk do të ketë probleme të ndarjes nga brenda. Sepse në thelb as Serbia nuk është e interesuar
që të shkaktojë tërmet në Kosovë, në këtë fazë kur i duhet mbajtja e kursit të integrimeve edhe për
hir të ekonomisë së rrënuar. Shkaktari që Serbia po tolerohet nga Perëndimi që të shkaktojë
tensione të intensitetit të ulët në Kosovë, vuajtjeve të kësaj të fundit nuk po u shihet fundi.
Mirëpo, kjo situatë nuk mund të jetë e përjetshme, porse karota i jepet Serbisë derisa të shmanget
faza kritike e dy orbitave: mes Rusisë dhe BE-së, pra derisa Serbia përfundimisht të anëtarësohet
në bllok. Një ditë pas, Serbia do të detyrohet ta lërë Kosovën të lirë në shtëpinë e vet!
Kriza politike dhe institucionale në Kosovë i ka shtrirë anë e kënd tentakulat e saj dhe duket se,
ashtu sikurse po veprohet, vështirë të shkurtohet jetëgjatësia e saj. Përballë njëra-tjetrës, Qeveria
dhe partitë opozitare – Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën
– vazhdojnë përplasjet, pa kurrfarë shprese për dialog, për çka hendeku midis tyre thellohet gjithnjë
e më shumë. Partitë opozitare, përmes zhurmës në Parlament, protestave të herëpashershme,
vazhdojnë të akuzojnë për “shitje të Kosovës”, duke e përqendruar debatin në nënshkrimin më 25
gusht të vitit të kaluar të Marrëveshjes së Brukselit për krijimin e Asociacionit, apo të
ashtuquajturës “Zajednica” – të komunave me shumicë serbe – si dhe në Marrëveshjen e
Demarkacionit: përcaktimi i kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Zgjedhja e presidentit i ndezi më
tej protestat e mësipërme. Kartonët në raundin e tretë në Parlament i dhanë Hashim Thaçit atë çka
kishte ëndërruar dhe që, për ta bërë realitet atë, jo më kot u ftua në koalicionin për krijimin e
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qeverisë aktuale Lidhja Demokratike, si dhe me kushtin që në muajt që do të vinin ajo të votonte,
sikurse dhe e mbajti premtimin, për Thaçin president. Ish-kryeministri i disa qeverive në kohë të
ndryshme, zëvendëskryeministri dhe ministër i Jashtëm, nuk mund të mos gëzonte dhe postin e
lartë të Presidentit. Të pazëvendësueshmit, “krijuesit e historisë”, që rëndom nuk na ndahen ne
shqiptarëve në të dy anët e kufirit, si në rastin konkret, përballë kësaj joshjeje së cilës ia kanë parë
dobinë, nuk bëjnë asnjë tërheqje, pa çka se tensionet rriten dhe kriza e gjithanshme i zë frymën
vendit. Kosova, edhe në këtë vështrim ka jo pak njerëz të zotë, që e kanë treguar veten në të gjitha
rrethanat, si intelektualë të shquar në fusha të ndryshme dhe luftëtarë të devotshëm. Janë këto
arsyet që i bëjnë të dyja palët t’u qëndrojnë larg zgjidhjeve të nevojshme. Me të drejtë pastaj
krijohet përshtypja se gjetja e dialogut midis tyre mbetet e largët. Asnjëra palë nuk lëshon, secila
kapet fort pas direkëve të inatit për të mos u shkulur lehtë prej andej. Pasojat e kësaj situate bien
mbi Kosovën dhe qytetarët e saj; ato janë shoqërore, ekonomike e tjera. Akuzat dhe kundërakuzat,
madje sikur nxitin armiqësitë midis palëve. Të gjitha këto e kanë bërë shoqërinë kosovare mjaft të
polarizuar. Një atmosferë e tillë ka ngërthyer këto ditë dhe ish-luftëtarë të njohur të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, me akuza nga më të çuditshmet ndaj njëri-tjetrit. Dhe kështu, kostoja e
kësaj situate shtrihet ngado.
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4. METODOLOGJIA
Metodat të përdoruara në këtë punim kanë të bëjnë me burime të ndryshme të informacioneve,
disa nga metodat janë si shfletimi në literatura, revista dhe botime po ashtu edhe në linqe të
internetit ku informacionet kanë qenë më të besueshme dhe më relevante.
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5. REZULTATET DHE PREZANTIMI I ANALIZAVE
5.1 Prezantimi i rezultateve
5.1.1 Struktura politike e katër (4) legjislaturave të Kuvendit të Kosovës

Me Kornizën Kushtetuese, e më pas edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ishte
përcaktuar se Kuvendi është institucion ligjvënës i zgjedhur drejtpërdrejt nga populli. Kuvendi ka
njëqind e njëzet (120) deputetë të zgjedhur me votim të fshehtë bazuar në listat e hapura. Vendet
në Kuvend ndahen midis të gjitha partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të
pavarur, në përpjesëtim me numrin e votave të vlefshme, të fituara prej tyre, në zgjedhjet për
Kuvendin. Në kuadër të kësaj ndarjeje, njëzet (20) prej njëqind e njëzet (120) vendeve janë të
garantuara për përfaqësimin e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë.
5.1.2 Legjislatura e I-rë e Kuvendit të Kosovës (2001-2004)
Seanca e parë inauguruese e Kuvendit të Kosovës u mbajt me 10 dhjetor 2001. Përkundër
dallimeve të mëdha në rezultatet e zgjedhjeve, për shkak të situatës së tensionuar politike dhe
ndikimit të faktorit ndërkombëtar, partitë politike vendosen që të krijohej një koalicion i gjerë,
gjithëpërfshirës mes LDK-së, PDK-së, AAK-s, PSHDK-së dhe pakicave. 8 Neni 63 Kushtetutës
së Republikës së Kosovës. Ky koalicion gjithëpërfshirës siguronte një shumicë të kualifikuar në
Kuvend me gjithsejtë 83 deputetë, ose 69.2% e përbërjes së tërësishme të Kuvendit. Nga ana tjetër
subjektet politike opozitare numëronin 37 deputetë nga 10 parti politike, ose 30.8% të përbërjes së
Kuvendit. Numri mjaft i madh i shumicës parlamentare, bëri që roli opozitar të jetë mjaft i vështirë
dhe pak i rëndësishëm.
5.1.3 Legjislatura e II-të (2004 -2007)
Më 23 tetor 2004 u mbajtën zgjedhjet e dyta parlamentare në Kosovë. Partia e parë fituese edhe
në këto zgjedhje doli Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës doli e dyta
duke shënuar një rritje prej 3% nga zgjedhjet e vitit 2001. Ngjashëm ishte edhe me Aleancën për
Ardhmërinë e Kosovës e cila doli e treta. Risi në këto zgjedhje ishte Lista qytetare “Ora”, e cila
edhe pse u formua vetëm pak më shumë se dy muaj para zgjedhjeve parlamentare, arriti të fitojë
6.26% e votave të elektoratit në Kosovë. Rezultati i zgjedhjeve u pasua me një marrëveshje jo të
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natyrshme politike për koalicionin qeverisës mes LDKsë së Ibrahim Rugovës dhe AAK-së së
Ramush Haradinajt. Kjo marrëveshje në fakt shënoi edhe një moment të rëndësishëm të
sendërtimit të parlamentarizmit, duke krijuar për herë të parë një mundësi për funksionimin e jetës
parlamentare me bllok pozitar dhe opozitar brenda Kuvendit të Kosovës.
5.1.4 Legjislatura e III-të (2007-2010)
Përbërja e legjislaturës së III-të të Kuvendit të Kosovës, rrodhi si rezultat i zgjedhjeve të 17 nëntorit
2007, ku seanca konstituive u mbajt me 4 janar 2008. Këto zgjedhje ndryshuan pasqyrën e renditjes
së subjekteve politike brenda Kuvendit të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës e cila në dy
mandatet e kaluara ishte partia e dytë në Kosovë, doli e para me gjithsejtë 37 deputetë duke u
pasuar nga LDK-ja me 25 deputetë. Për shkak të ngritjes së pragut nga 3% në 5%, Lëvizja qytetare
ORA, nuk arriti që të futet në Kuvendin e Kosovës. Risi në këtë legjislaturë ishte Aleanca për
Kosovën e Re, e cila përkundër faktit që mori pjesë për herë të parë në zgjedhje, arriti që t’i siguroj
13 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Për shkak të proceseve politike që po kalonte Kosova në atë
kohë, me theks të veçantë procesi për zgjidhjen përfundimtare të statusit politik të Kosovës,
përkundër rivalitetit të fuqishëm, subjektet politike përsëri u pajtuan që ta ndërtojnë një koalicion
aspak të natyrshëm mes dy partive më të mëdha rivale politike PDK-së dhe LDK-së, si dhe
subjekteve tjera politike nga pakicat. Ky koalicion kishte një shumicë të konsiderueshme në
Kuvendin e Kosovës, me këtë edhe pothuajse e pamundësoi veprimin dhe efektin e veprimit
opozitar të subjekteve politike që ishin jashtë koalicionit qeverisës. Megjithatë koalicioni i ndërtuar
mbi baza jo shumë parimore dhe programore nuk arriti që ta përfundoj mandatin e rregullt
qeverisës. Rrëzimi i Presidentit Sejdiu nga ana e Gjykatës Kushtetuese me pretekstin se ai kishte
shkelur Kushtetutën duke mbajtur edhe pozitën e Presidentit edhe të kryetarit të LDK-së në të
njëjtën kohë, krijoi rrethana të reja, ku edhe LDK merr vendimin që të tërhiqet nga koalicioni
qeverisës, duke e çuar vendin drejt një krize institucionale. Legjislatura e tretë u mbyll një vit para
përfundimit të mandatit, për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, që u mbajtën me
12 dhjetor 2010.
5.1.5 Legjislatura e IV-të (2011 - vijon)
Legjislatura e IV-të e Kuvendit të Republikës së Kosovës, doli nga zgjedhjet e parakohshme
parlamentare të 12 dhjetorit 2010 dhe përsëritjes së pjesshme të procesit zgjedhor me 9 dhe 23
34

janar 2011, për shkak të parregullsive të evidentuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Seanca
konstituive e Legjislaturës së IV-të të Kuvendit të Kosovës u mbajt me 21.02.2011. Pas zgjedhjeve
të fundit parlamentare, përfaqësimi politik në Kuvendin e Kosovës ka ndërruar relativisht shumë.
Subjekti më i madh politik në vend Partia Demokratike e Kosovës (PDK), ka zbehur shkëputjen
të cilën e ka pasur në rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve të vitit 2007, dhe nga 37 mandate tani
ka 34 të tilla. E dyta përsëri doli Lidhja Demokratike e Kosovës me 27 mandate në Kuvendin e
Kosovës. Lëvizja Vetëvendosje deri në këto zgjedhje ishte një lëvizje jashtë institucionale e cila
kryesisht njihej për qëndrime kundërshtuese ndaj rendit juridiko-kushtetues dhe institucioneve të
krijuara në mbështetje të dokumentit gjithë përfshirës të Presidenit Marti Ahtisari. Vendimi për të
garuar në zgjedhje duket të ketë qenë i qëlluar për këtë Lëvizje, pasi që i ka siguruar 14 ulëse në
Kuvendin e Kosovës. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për AKR-në e cila përkundrazi që hyri në
zgjedhje me një koalicion parazgjedhor me Partinë e Drejtësisë (PD), Partinë Social Demokrate
(PSD), grupin e ekspertëve E15, si dhe disa parti tjera të vogla, nuk arriti që marrë më shumë se
tetë (8) nga 13 mandate sa i kishte kjo parti në legjislaturën e kaluar. Struktura përfaqësuese e
Kuvendit të Kosovës në legjislaturën e IV-të, nuk ka ndërruar vetëm në numrat e mandateve të
fituara nga subjektet politike, ndryshimi më i madh ka ndodhur me vetë deputetët e legjislaturës
paraprake, ku nga 120 deputetë sa ka Kuvendi i Kosovës vetëm 37 prej tyre kanë arritur ta rifitojnë besimin e elektoratit. Kjo në fakt është ndërrim radikal dhe ka paraqitur vështirësi në
funksionimin normal të Kuvendit, pasi që me 83 deputetë të rinj është vështirësuar vazhdimësia e
punës së Kuvendit të Kosovës. Bazuar në praktikat e vendeve me sisteme të konsoliduara
parlamentare ndryshimet zakonisht nuk kalojnë 1/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve.
Marrëveshje për koalicion qeverisës arritën PDK me Koalicionin për Kosovën e Re si dhe
subjektet politika nga radhët e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Ndërkohë në krahun opozitar
mbetën LDK, VV dhe AAK. Struktura e ndërtimit të koalicionit dhe dallimi relativ në numra mes
pozitës dhe opozitës bën që për herë të parë të kemi një koalicion qeverisës me më pak vota të
qytetarëve sesa ato që kanë subjektet politike opozitare. Në këtë kontekst lideri i Lëvizjes
Vetëvendosje shprehet se i vjen shumë keq që partitë parlamentare opozitare e kanë votën
popullore me dhjetëra mijëra vota më shumë se partitë e koalicionit qeverisës dhe Kosova vazhdon
të qeveriset nga një qeveri e pakicës.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Analiza e Rezultateve

Figure 3.Prezantimi i Rezultateve të Strukturës së Kuvendit
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6.KONKLUZIONI

Parlamentarizmi është formë e posaçme e qeverisjes shtetërore, e bazuar në parimin e ndarjes së
pushtetit shtetëror.
Republika parlamentare paraqitet në formën e rregullimit shtetëror të bazuar në ndarjen e pushtetit
në pushtet legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor, bartës i pushtetit legjislativ është parlamenti, i atij
ekzekutiv kryetari i republikës që paraqet institucion zgjedhor.
Parlamenti në këto raste paraqet qendrën kryesore të vendosjes politike, ai zgjedh kryetarin e shtetit
si shef të shtetit dhe qeverinë si organ të tij ekzekutiv. Parlamenti në këto sisteme e ka të drejtën
që në çdo kohë të shtroi çështjen e votëbesimit të qeverisë nga shumica parlamentare. Parlamenti
zgjedh shefin e shtetit dhe kontrollon punën e tij, duke përfshirë këtu edhe të drejtën e shkarkimit
të tij.
Sa i përket sistemit parlamentar të Kosovës duhet të potencojmë se është njëproces i shpërbërjes
së ish-Jugosllavisë në fund të viteve 90-ta që i dha fund kësaj krijese artificiale të bazuar në
hegjemoninë serbe dhe hapi rrugën për realizimin e dë drejtës në vetëvendosje të kombeve dhe
krijimin e shteteve të reja të pavarura.
Pra Kosova me procesin e parlamentarizmit ka filluar qysh në vitet 90, me fillimin e msave të
dhunshme nga sistemi i atëhershëm jugosllav, për çka edhe filloi procesi i shpërbërjes së
Jugosllavisë dhe përmbysja e sistemit monist. Pastaj si derivat i kësaj në Kosovë
zhvillohejdemonstrimi i pakënaqësive të popullit shqiptar të Kosovës në pranverën e vitit 1981, ku
u përdor si mjet i rritjes së represionit dhe dhunës së politikës serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës.
Ardhja në pushtet më 1987, e elementeve nacionaliste në Serbi do të përkeqësonte edhe më shumë
situatën politike dhe të sigurisë si dhe atë ekonomike në Kosovë.
Pastaj në situata të tilla ndërkohë ndodhi edhe suprimimi i Autonomisë së Kosovës nga Kuvendi i
Serbisë më 23 mars 1989 ishte sinjal i qartë se shqiptarët e Kosovës do të përballen me dhunë e
terror. Shqiptarët e Kosovës të vendosur që të vazhdonin rezistencën kundër okupatorit serb.
Kështu që më 23 dhjetor 1989, në Prishtinë u themelua Lidhja Demokratike e Kosovës ku nës ku
në kry të saj u vu DR. Ibrahim Rugova. LDK-ja ishte partia e parë politike me hapësirat e
Jugosllavisë e që pranë saj tuboi pjesën më të madhe të popullit në Kosovë
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Roli i Kuvendit të Kosovës në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian është shumë i
rëndësishëm për faktin se tre funksionet kryesore të saj kushtetuese, siç janë funksioni ligjvënës,
përfaqësues dhe mbikëqyrës ose kontrollues, janë elemente të mjaftueshme që dëshmojnë
rëndësinë e tij. Dhe jo vetëm në shqyrtimin dhe mbikëqyrjen e harmonizimit / përafrimit të
legjislacionit kombëtar të Kosovës me legjislacionin e BE-s (Acquis të BE-së), por edhe për
ushtrimin e kontrollit dhe zgjedhjes së institucioneve përgjegjëse për realizimin dhe përmbushjen
e kritereve për anëtarësim. Kurse, si koncept, cilësia e demokracisë në një vend nuk është e lidhur
domosdoshmërish me kapacitetin mbikëqyrës, sepse vetë legjislativi është përgjegjës për të
sigurua cilësinë demokratike dhe vënien në dispozicion të mbikëqyrjes. Pushteti parlamentar mbi
institucionet ekzekutive gjithashtu është i rëndësishëm për faktin se me mbikëqyrjen dhe kontrollin
Kuvendi e ushtron ndaj ekzekutivit lidhur me përmbushjen e standardeve evropian me qëllim të
avancimit të agjendës së integrimit evropian të Kosovës. Është një element shtesë që forcon tezën
se ushtrimi i funksione të theksuara më lartë, parlamentit i japin një rol shumë më aktiv në sistemin
politik parlamentar. Madje ka studiues që kontrollin e “fortë” mbi ekzekutivin e shohin si jo shumë
të dobishme për vetë sistemin për shkak të pamundësisë së realizimit të programit qeveritar
(programe politike me të cilat kanë fituar zgjedhjet nacionale). Por në rastin e Kosovës, Kuvendi
duhet të mbikëqyrë dhe kontrolloj më shumë ekzekutivin kryesisht në zbatimin e legjislacionit dhe
programeve qeveritare për të arritur plotësimin e standardeve evropiane dhe një ditë anëtarësimin
në Bashkimin Evropian.

Shteti i pavarur i Kosovës që tani ka mbushur 11 vjet, që kur u shpall deklarata e Pavarësisë më
17 shkurt tëvitit 2008, ka bërë hapa të shënuara drejtë konsolidimit të shtetit në njërën anë në disa
rrafshe të rëndësishme për funksionimin e shtetndërtimit.

Figure 4.Monomenti i Pavarsisë së Kosovës
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